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TO KÃMÉN VE
Vẽnhrá tag ki isỹ projeto Kanhgág vĩ mré ẽg jykre pẽ jagfe (cf. Nascimento et al., 2017)
to kãmén ke mũ, ẽmã tỹ Nonoai tá, estado tỹ Rio Grande do Sul tá ẽg tỹ mré ke nỹtĩ. Projeto
tag vỹ ẽmã mág tỹ Nova Zelândia tá povo Māori ag rãnhrãj kãpãn to jykrén kỹ nĩ. País ẽn
tá povo Māori ag vỹ, ag tỹ ag vĩ kren rã ra gĩr kãsĩr kajrãnrãn to vãsãnsãn ja nĩgtĩ, kỹ ag vĩ
tỹ tar ke mãn mũ. Ũri ag rãnhrãj tag vỹ governo politica kãki tỹ educação infantil nĩ ha, ag
vĩ ki ag tóg to Kohanga Reo Māori ke tĩ, Māori ag vĩ jagfe hã vẽ ser. Gen kỹ, projeto tag vỹ
tỹ gĩr kãsĩr mỹ ẽg vĩ pẽ kajrãn to ke nĩ. Gĩr tỹ ti nỹ mré fóg vĩ tỹvĩn tó tĩ ẽn jãkrunh kỹ ẽg tỹ
mỹ ẽg vĩ pẽ tỹvĩn tój mũ. Fóg ag tỹ to imersão total ke mũ ẽn hẽ vẽ. Ẽg tỹ hẽrenkỹ projeto
tag mré ke nỹ tĩ ẽn kãmén kãn jé ẽg tóg mũ, kar ser ẽg ẽmã mág tỹ Brasil kãki hãren kỹ
kanhgág vĩ vãgfor jãhá tag to rãnhrãj ti kegé. Kanhgág vĩ vãgfor kamãg jé to vẽnhrãnj tóg
’e tĩ, revitalização ke mũ ẽn kãki, kỹ ẽg projeto tag vỹ tỹ gĩr mỹ ẽg vĩ kajrãn to ke nĩ,
transmissão intergeracional ke mũ ẽn to. Fóg vĩ ki artigo tag versão ũ tỹ vẽnhven hori
ABRALIN caderno ki prỹg tỹ 2020 kã.

RESUMO
Nesse artigo apresentamos o projeto - Ninho de língua e cultura Kaingang (cf.
Nascimento et al., 2017), desenvolvido na Terra Indígena Nonoai/RS. Inspirado no modelo
de educação infantil do povo Māori da Nova Zelândia, conhecido como Kohanga Reo
Māori “ninho de língua Māori”, o projeto visa a transmissão intergeracional da língua
indígena através de métodos de imersão total. Apresentamos um relato do processo de
implementação do projeto e discutimos questões fundamentais para o processo de
revitalização das línguas indígenas brasileiras a partir dos modelos de revitalização que
têm como foco a transmissão intergeracional. Uma versão em português desse artigo foi
publicada em Cadernos de Linguística da ABRALIN em 2020 (cf. Nascimento, 2020).
Trazemos para o debate questões inerentes às práticas de ensino de línguas no contexto
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da educação escolar indígena no Brasil, suas defasagens e a necessidade de
reformulação do chamado ensino bilingue. Sobretudo, de maneira urgente, precisamos
repensar, também, a oferta de ensino infantil nas comunidades indígenas, pois tem-se
implantado no interior das comunidades indígenas uma educação infantil ainda mais
danosa para as línguas nativas desses povos, quando já na primeira infância tiram a
criança do seio familiar e a inserem em práticas pedagógicas que servem à língua
portuguesa ao invés do fortalecimento e revitalização das línguas nativas. A educação
escolar indígena deve necessariamente exercer a função primordial de formadora de
novos falantes de línguas indígenas. O artigo ainda apresenta um breve panorama do
movimento de revitalização de línguas indígenas na America Latina e Caribe e
posteriormente no Brasil e a articulação desses países para impulsionar suas instituições
e povos na construção de políticas linguísticas efetivas de revitalização. Dessa articulação
resultou o primeiro curso de especialização em revitalização de língua e cultura para
lideranças indígenas e pesquisadores provenientes de diversos povos e diferentes países,
iniciando-se uma rede internacional de revitalização de línguas e culturas que conecta
povos e instituições. O curso foi realizado pela Universidad Mayor de San Marcos, na
cidade de Lima no Peru. Essa mobilização global pela diversidade linguística e cultural
hoje conta com a parceria de instituições como a UNESCO que vem articulando
importantes eventos para dar visibilidade à luta dos povos indígenas em todo o planeta.
Nesse sentido foi instituído Ano Internacional das Línguas Indígenas em 2019 e mais
recentemente, em 2020, o lançamento da Década das Línguas Indígenas, de 2022 a 2032,
com um plano de ação envolvendo as sete regiões do planeta. No Brasil, ainda são muitas
as ações que precisam ser implementadas em termos de políticas linguisticas, uma vez
que a revitalização de línguas compreende várias frentes que se complementam. A
experiência Māori nos mostra que a transmissão intergeracional é uma frente primordial
para a revitalização de línguas, no entanto, ainda pouco explorada, com iniciativas quase
inexistentes no Brasil. Como constatado no sistema de educação infantil Māori, Kohanga
Reo Māori, o projeto Kanhgág vĩ mré ẽg jykre pẽ jagfe tem como objetivo central a
revitalização de línguas através da transmissão intergeracional, otimizando iniciativas de
base comunitária com formação técnica e metodológica de ensino de línguas.

1. VẼNH VĨ VÃGFOR JÃHÁ KAR SER REVITALIZAÇÃO TO VẼNHRÃNHRÃJ TI
Pi sihá tỹvĩ tĩ ga kar mĩ vẽnhvĩ vãgfor jãhá tag to vẽnh kanẽ junjur ti, universidade mré povo tỹ
vẽnhvĩ tag tugtój fã tỹ ser, vãhã, vẽnhvĩ tag vãgfor jagy ve tỹvĩn mũ ha (cf. Hinton & Hale, 2001). Tag
kãpãn ser, prỹg tỹ 2008 kã curso ve tỹ ke mũ, Revitalização Linguistica kar Cultural to especialização,
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America Latina kar Caribe kãki ẽmã mág nỹtĩ ag mỹ. Estudante, kar pesquisador, kar kanhgág tỹ pã’i
tỹ ẽmã tag tá kãmũ mũ revitalização to vẽnh kajrãnrãn jé. Universidad Mayor de San Marcos tóg curso
tag han mũ, Lima tá, ẽmã mág tỹ Peru tá. Kanhgág vẽnhkanhrãnrãn jé instituição tỹ ag jo jẽ tỹ Fondo
Indígena ke mũ tóg ag mré curso tag kajãm mũ, ẽmã mág mĩ universidade tóg ag mré to rãnhrãj mũ
gé. Brasil ki Rio de Janeiro tá Universidade Federal kar Roraima tá Universidade Federal tóg ag mré
to rẽnhrẽj kar aluno tỹ kanhgág jẽgnẽg mũ, curso tag han jé.
Movimento internacional tag kãpãn, Brasil kar país tỹ ẽg pãnĩn nỹtĩ tag mĩ universidade tóg
vẽnhmãn mág hynhan mũ vẽnhvĩ vãgfor jãhá tag to vãmén jé kar ser to vẽnhrãnhrãj tag tỹ jagnẽ mỹ
kãminmén jé gé. Universidade tỹ hẽnri ke tỹ vẽnhvĩ tag to projeto tỹ rẽnhrẽj nỹtĩ ja nĩgtĩ, kar ser povos
indigenas ag tỹ vẽsóki to rẽnhrẽj nỹtĩ gé. Gen kỹ, Unesco vỹ prỹg tỹ 2019 to povos indígenas ag vĩ jé
prỹg vẽ ke ja nĩ gé, kỹ Associação Brasileira de Linguística tóg prỹg tag kã Revitalização de Línguas
tỹ ag rẽnhrẽj mág kãkã sãg mũ, Seminário Internacional Viva Língua Viva han kỹ. Ẽg ẽmã mág tỹ
Brasil kãki kanhgág kar ag mỹ nén há vẽnhven vẽ ser, kanhgág vĩ kar mỹ há jé.
Estudo tẽg tỹ vẽnhvinven nỹtĩ tag ki, Unesco tỹ nón tugnỹm mỹr, ga kri vẽnhvĩ tỹ 7 mil tag ki 90%
kãfór tóg vãgfor jãhá nỹtĩ, século tag pãtén ja tá. Kỹ tag tóg ẽg tỹ to kanẽ jur tỹvĩ nỹ, hamẽ, hã jamãn
kỹ, vẽnhvĩ tag fe mrinmrin mãn jé, revitalização to vẽnhrãjrãj tỹ hẽnrike tỹ vẽnhvinven mũ gé,
indicadores de vitalidade ke mũ ẽn tỹ rãnhrãj jé. Brasil ki ẽg tóg vẽnhvĩ to documentação tỹ rẽnhrẽj
vég tĩ, vẽnhvĩ ki material pedagógico to vẽnhrẽnhrẽj kegé, vẽnhvĩ kajrẽnrẽn jé, kar vãhã ser
transmissão intergeracional to vẽnhrẽnhrẽj ti kegé, movimento mág tag kãki (cf. Franchetto & Maia,
2017).
Unesco tỹ vẽnhvĩ vãgfor nỹtĩ tag to estudo mág han ja ki ag tỹ, médico tỹ vẽnhkaga to diagnóstico
han rike han mũ especialista ag jagnẽmré. Vẽnhvĩ tag tỹ hẽ ki krunhkrój ẽn jãfĩn ag tỹ mũ, nén kar tỹ
ti krunhkrój han nỹtĩ jugfyn jé. Gen kỹ tugnỹm kỹ vẽnhvĩ kar tỹ “rĩr” nỹtĩ. Ti vãfor vỹ tỹ ti ter hẽ nĩ ser,
hamẽ. Kỹ vẽnhvĩ rĩr kãmunmun jé ã tỹ fator tỹ hẽnrike tugnỹgnỹm ke nĩ. Fator kãjatun ke tũ hã vỹ tỹ
fóg ag tỹ kanhgág ki kãge ve impacto nĩ, prỹg tỹ 1500 kar. Kanhgág kar ag vĩ tỹ vãnyn ja tỹ nĩgnĩ. Ẽn
kãpãn vẽnhvĩ tag vỹ terremoto impacto rike ẽn ka to vãsãnsãn nỹtĩ ja nĩgtĩ. Terremoto tỹ ga rygrag
kãmun jé ag tỹ escala Richter tỹ kãmun tĩ (cf. Fishman 1991). Kỹ terremoto kãmun rike han kỹ, nível
8 vỹ tỹ impacto jagy tỹvĩ nĩ, vẽnhvĩ tỹ tũg kren ja nĩj mũ, nén ũ tỹ ranhranh ke ja ẽn krãm vẽnhvĩ tó tỹ
pipir tĩ ja nĩj mũ. Gen kỹ, vẽnhvĩ krunhkrój tag to projeto tỹ rãnhrãj jé, vẽnhvĩ tỹ impacto nivel tỹ ne ki
nỹtĩ nón jãfĩn vỹ kãnỹj mũ ver, vẽnhvĩ tag mỹ projeto de revitalização to jykrén jé.
Brasil kãki revitalização to vẽnhrãnhrãj tóg ’e tĩ vẽ, hãra transmissão intergeracioanl tỹ rẽnhrẽj tóg
ver tũ tĩ, mỹr gĩr tỹ ẽg vĩ tó vãnh kajrẽnrẽn hã vã ser hamẽ, hãra to vẽnhrãnhrãj tóg ver tũ tĩ. Escala de
vitalidade kãki ũ tỹ hẽre tỹ vẽnhvĩ tugtó mré transmissão intergeracional vỹ tỹ fator ve, primordial nỹtĩ,
mỹr gĩr mỹ ẽg vĩ kajrẽn hãvỹ ẽg vĩ rĩnrĩn kỹ nỹtĩj mũ. Hãra ver vẽnhrãnhrãj tag ge kãme tỹ ver mẽg tũ
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tĩ, ẽg país kãki, ẽmã tỹ Nonoai tá Kanhgág vĩ jagfe to projeto tag fan kỹ tóg tũ tĩ ver, transmissão
intergeracional tỹ rãnhrãj pir hã vẽ ser Nonoai ki ẽg rẽnhrẽj tag ti.
Transmissão intergeracional hã vỹ vẽnhvĩ tugtój fã tỹ rỹnh ke mãn ke mũ, gĩr tỹ kanhrẽnrẽn kỹ.
Nova Zelandia tá povo Māori ag vỹ, ag vĩ tỹ vãfor jãhá ra, ag vĩ tỹ gĩr kri tỹ rũm ke mãn mũ, método tỹ
imersão total tỹ. Ag rẽnhrẽj tag jyjy hã vỹ ser Kohanga reo Māori ke mũ ag vĩ ki, Māori vĩ jagfe hẽ vẽ
ser. Māori ag rãnhrãj tag kar país ũ mĩ kanhgág ũ ag tỹ ser rike han mũ gé, México tá povo tỹ hẽnrike
ag kãmĩ vẽnhrãnhrãj tỹ ge vỹ vẽnhvinven mũ ser.
Nova Zelândia tá decada régre ki, ketũnĩkỹ ũn tẽgtũ hẽn, ag programa tỹ Māori vĩ jagfe ke mũ tag
hã vỹ ag vĩ tãn mãn mũ, ag tỹ ag vĩ kren rã ra ser. Ũ tỹ Māori tugtó tỹ rỹnh ke tóg mũ 26% ki, mỹr javo
prỹg tỹ 1979 kã ag tỹ ag vĩ jagfe programa tỹ rãnhrãj ve kã Māori tugtó tóg 8% tỹvĩn tá krỹ nĩ vẽ. Ag vĩ
tỹ tũ kej ke hã nỹ vẽ ser. Ag vĩ situação jagy tag ve kỹ ag tóg ser ag vĩ tỹ gĩr kar kri tỹ rũm ke mũ, fóg
vĩ tỹ Inglês tỹ tã tá fón kỹ. Ũtẽtá fag tỹ jagnẽmré kurã kar mĩ gĩr jẽkrunh kỹ mỹ fag vĩ pẽ tỹvĩn tó ke mũ
nĩ ser, ũn sanh tỹ Māori tó tĩ kar tỹ fag mré fag rãnhrãj tag ki ge mũ. Kãnhmar gĩr tỹ fag mré fag vĩ pẽ
hã tó mãn mũ nĩ ser, hamẽ, hã ki tỹ mogmog kỹ ti krẽ mỹ hã hãn mũ gé. Povo Māori vĩ tãn mãn ke hã
vẽ ser. Gen kỹ povo tag tỹ, ge nỹ jé tỹ mũ ha, ke mũ, ẽg ga kar mĩ, nén tóg tỹ ẽg tũ ja kar mĩ ẽg vĩ hẽ
tỹ nỹj mũ ha, ẽg tỹ hẽ ki jagnẽ mré vãmén fã jé, ke mũ. Jagnẽ mỹ fóg vĩ tỹ Inglês tój ke tũ ẽg nĩ ha, ke
ag tóg mũ. Escola mĩ ag tóg ag tỹ ag vẽjykre fi ja tag mĩ hã han tỹvĩn mũ, Kohanga reo (educação
infantil) kar Kura kaupapa (ensino fundamental kar médio) mĩ. Ũri ag tỹ bilinguismo kã tá tó vãnh nỹtĩ
ha, tag to rãnhrãj ke mẽ ra ag tóg educação Māori tỹ rẽnhrẽj tĩ, povo Māori vĩ mré ag si ag jykre pẽ hẽ
kajrẽn to rãnhrãj ag nỹtĩ.
Brasil kãkatu kỹ Māori ag revitalização to programa tỹ ag rãnhrãj ũ mré jagnẽ ki ge kỹ nỹ tĩ, escala
de vitalidade kar transmissão intergeracional (cf. Fishman, 1991) to jykrén kỹ. Jãvo Brasil ki
revitalização to vẽnhrẽrẽj tỹ pipir kar vyr nĩnĩ ke tĩ. Ẽg país ki, Constituição Federal tỹ 1988 ki kanhgág
kãmĩ escola vỹ povos indígenas ag jykre, ag vĩ kar ag cultura tãgtãn jé nỹtĩ mũ, mỹr ẽg tỹ vãsyjãmĩ
tugnỹm kỹ educação escolar indígena, kar ser kãkĩ kanhgág ag vĩ kajrẽnrẽn objetivo vỹ pir tỹvĩ ja nỹgnĩ
vẽ. Brasil ki governo política vỹ povos indígenas ag tỹ fóg ag jykre kri vin kãn jé ke nỹ vẽ mỹr, fóg ag
tỹ Brasil ki kãge ve kã tỹ rẽnhrẽj nỹtĩn hã vẽ, diversidade linguistica kar cultural tỹ tũ ke jé, kanhgág
ga tỹ fóg ag mỹ nỹ kãn jé ser. Kỹ política tag mỹ escola vỹ tỹ governo nĩgé ja nỹtĩ gé, kanhgág mỹ fóg
vĩ kajrãnrãn kỹ vãsymér kanhgág jykre tỹ’ũ ke jé ser, ẽg tỹ kãpãn ẽg vĩ tugvãnh kar ẽg jykre pẽ tỹ tã
tá fón kar ag jykre hã kri nỹtĩg jé.
Brasil ki kanhgág vĩ mré kanhgág cultura tũg jé politica tag vỹ ẽg tỹ vãnyn kãn tỹvĩn, terremoto tỹ
ga tỹ vãnyn ẽn rike han tóg mũ. Ũri tóg katy tĩ mẽ tĩ, hãra tóg ver ẽg vatenh tá, kumẽr hã ẽg vĩ gég rã
nĩ. Kỹ Brasil ki governo tỹ vãnhmỹkãgra papé ki povos indigenas ag mỹ ag vĩ mré ag cultura tãn jé lei
nĩm mỹr tóg, ẽg tỹ tugnỹm mỹr to politica tũ tĩ, hamẽ. Kanhgág vĩ vãgfor kamẽg jé governo tóg ne han
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tũ pẽ nĩ ver. Kar tag tỹvĩn pijé gé ver, Kanhgág vasỹrinhrénh tóg krỹg ja tũ nỹ ver, hamẽ. Ga to ẽg tỹ
ver ũri fóg ag mré vẽnhgénh kej mũ, hamẽ. Kurẽ kar ẽn mĩ kanhgág tỹ kókĩnkĩr jã há nỹtĩj mũ, kanhgág
ẽmã kar ẽn mĩ, mỹr tóg politica tũ tĩ, recurso tũ povos indigenas ag tỹ nén ũ koj ke krẽnkrẽn mág jé ag
ga mĩ. Ge tĩn kỹ, hãre kã governo tỹ povos indígenas ag vĩ to vẽnhrãjrãj mág han vej ke tóg ẽg tỹ ki
kagtĩg tĩ, hamẽ, vẽnhvĩ tag vãgfor tũ nĩ jé.
Nén ũ há ve ẽg hori vẽvẽ, 1988 kã Constituição pẽte, mỹr vãhã estado brasileiro tóg povos
indígenas ag direito kinhrãg mũ, povos tag ag ga pẽ, ag vĩ mré ag cultura kegé. Vẽnh ki há vẽ mỹr,
Educação escolar indígena diferenciada kãki nén ũ há tóg vẽnhvinven hori. Kanhgág tỹ professor ag
formação han jé curso ’e tỹ vẽnhvinven mũ, magistério kar nível superior ki. Povos indígenas ag ga
kãmĩ escola nỹtĩ ẽn mĩ kanhgág ag tóg vẽsóki educação escolar to jikrénkrén mũ ag krẽ mỹ, projeto
politico pedagógico tỹ rẽnhrẽj kỹ. Escola tag tỹ vãsũn pẽ han ag tóg mũ ser, ag povo jykre pẽ tỹ kã fi
kỹ. Vẽsóki kanhgág ag tỹ ag vĩ to pesquisa hynhan kỹ ránrán mũ gé, universidade ki ge kỹ, fóg tỹ
professor tỹ kanhgág vĩ tỹ rãnhrãj nỹtĩ ẽn ag mré.
Povos indígenas ag vĩ to vẽnhrãnhrãj há tag vẽnhvinven mũ ra ver, vẽnhvĩ tag contexto
sociolinguistico vỹ tỹ bilinguismo/multilinguismo assimétrico (cf. Raso et al., 2011) nỹtĩ, mỹr fóg vĩ tỹ
ver povos indígenas ag vĩ kri tar tỹvĩ nỹ, hamẽ. Kỹ nón tũgnỹm há han kỹ bilinguismo/multilinguismo
assimétrico tag vỹ tỹ fator letal nỹ kanhgág tag ag vĩ mỹ, mỹr hã vỹ kumẽr hã vẽnhvĩ tag tỹ tũ ke rã nĩ.
Māori ag modelo de revitalização ki ẽg vé hori, kar especialista ũ ag rãnhrãj ki kegé, Brasil ki ẽg modelo
de educação bilingue tóg kãnhmar to jykrén mãn há nỹ, mỹr educação bilingue tag pi kanhgág ag vĩ
to kanẽ jur há han mũ. Ẽmã mĩ kanhgág tỹ ag vĩ krenkren nỹtĩ tag ag krẽ vỹ ver ag escola ki pa mỹr
ag vĩ pẽ kugmĩ ja tũ nĩgtĩ. Povos indigenas ag vĩ tãgtãn jé educação escolar indígena tỹ ver venhrãnrãj
há ven tũ nĩ (cf. D’Angelis, 2012). Vẽnhvĩ tag revitalização tá krỹgkrỹg há han vãnh tóg nỹtĩ ver, escola
tag ti, mỹr povos indígenas ag vĩ vãgfor tỹ ver ’e kar mrãnhmrãj tỹvĩ tĩ. To mỹ’en kỹ to rãnhrãj to furũn
ke ẽg nỹtĩ kãnhmar.
2. KANHGÁG VĨ MRÉ ẼG JYKRE PẼ JAGFE TO PROJETO
Kanhgág vĩ mré ẽg jykre pẽ jagfe to projeto (cf. Nascimento et al., 2017) tỹ ẽmã tỹ Nonoai tá tỹ
rãnhrãj nỹtĩ vỹ prỹg tỹ 2016 kã vẽnhven mũ, ẽg tỹ to jykren ve han vẽ ser. Kỹ prỹg tỹ 2018 kã tóg mur
mũ ser, Kanhgág vĩ mré ẽg jykre pẽ jagfe ve ti. Brasil kãki transmissão intergeracional to projeto ve hã
vẽ, ũn sanh tỹ kanhgág vĩ mré kanhgág jykre pẽ tỹ gĩr kanhrẽnrẽn to vẽnhrẽnhrẽj han hã vẽ. Māori ag
Kohanga Reo, ag vĩ jagfe tugnỹm kỹ ẽg tỹ ẽmã tỹ Brasil ki kanhgág vĩ kar to jykrén kỹ han mũ ser. Ẽg
tỹ prỹg tỹ 2010 kã Nonoai ki estudo sociolinguistico han ve ki (cf. Nascimento 2017) ẽg tỹ vég mũ ser,
gĩr tỹ ti nỹ mré kanhgág vĩ kajrẽn ja tũ tỹ hẽren kỹ ti vĩ pẽ tó mũ ẽn ti, mỹr ti nỹ tỹ ẽg vĩ kikagtĩg ra ti
vóvó tóg ser gĩr tag tatĩn kỹ ihã mỹ ẽg vĩ tó mũ nĩ. Syhá ja tóg tĩ kófa fag kãmĩ ũ tỹ vẽnhrẽnhrẽj tag han
nỹtĩ ti, fag nẽto tỹ sanh há nỹtĩ ser, fag mré ẽg vĩ tó mũ ki mogmog kỹ. Javo gĩr vóvó tỹ vẽnh rẽnhrẽj
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tag han ja tũ mĩ gĩr tỹ ẽg vĩ kugmĩ ja tũ nĩ ser, hamẽ. Fóg vĩ tỹvĩn tugtó tóg nỹtĩ ser. Kỹ ẽg tỹ Kanhgág
vĩ jagfe tỹ projeto tỹ gĩr tỹ ẽg vĩ tó vãnh jãfĩn kỹ mré vẽnh rẽnhrẽj tag han nỹtĩ nĩ ha, ẽg vĩ tỹ gĩr kar kri
rũ mãn jé.
Ẽg vĩ jagfe vỹ ser, transmissão intergeracional tỹ gĩr nỹ mỹ ky ja ẽn tỹ ti krẽ mỹ sag mãn mũ ser,
gĩr tag tỹ ẽg vĩ tugtó kinhrẽgrẽg kỹ. Revitalização tỹ rẽnhrẽj jé comunidade tỹ ẽg vĩ to kanẽ jur tugnỹm
tag tóg há tỹvĩ nĩ, mỹr tóg ẽg hã kã nỹ ẽg vĩ tỹ ẽg krẽ mỹ tój ke ti, ẽg vĩ vãfor kamẽg jé. Ẽg tỹ ẽg vĩ to
kanẽ jur tũ nĩn kỹ linguista mré especialista ag rẽnhrẽj pi ne jyrẽj mũ. Javo ag tỹ ẽg mré ki ge kỹ ẽg vĩ
to rẽnhrẽj tỹ mág kej mũ ẽg mré, ẽg vĩ tỹ krónh ke tũ nĩ jé.
Kanhgág vĩ mré ẽg jykre pẽ jagfe tỹ projeto tag vỹ tỹ isỹ revitalização linguistica to método tỹ
rãnhrãj kãpãn ke nĩ, isỹ tỹ CNPq bolsista nĩgnĩ kã pós-doutorado ki. Prỹg tỹ 2017 kã gunĩm kỹ isỹ 2019
tá krỹg, isỹ Brasil ki revitalização tỹ rãnhrãj to jãfĩn tag ti. Revitalização to movimento to vẽnhrá vỹ ’e tĩ
ha, vẽnhrãnhrãj tag to kãmén ti. Nova Zelandia ra mũ kỹ Māori ag vĩ jagfe to vẽnhkajrãn mág han ẽg
tóg mũ, ag cultura, ag jykre tugnỹm kar ẽg tỹ povo Kaingang jykre mré ẽg cultura nón to jykrén mũ gé,
ẽg tỹ hẽren kỹ ẽg krẽ kajrẽn fẽ ti, educação tradicional ke mũ ẽn ti. Tag to jykrén kãn kỹ ẽg tóg ser,
vãhã Kanhgág vĩ mré ẽg jykre pẽ jagfe currículo to jykrég mũ, kanhgág educação tradicional kãki ti
principio vigve kỹ. Projeto tag jyjy tỹ ror ke ẽg tóg kegé, to ẽg tóg Ẽg vĩ jagfe ke mũ, kar ser ẽgno tá
Kanhgág vĩ jagfe ke mũ. Ti jyjy hã vã ha ser.
Projeto tag implementação vỹ etapa tẽgtũ ki ké. Ti etapa ve ki ẽg tỹ ẽg comunidade mỹ to kãmén
han kar ti tỹ ẽg mré to mỹhán han mũ, ẽg tỹ ser jagnẽmré Ẽg vĩ jagfe nĩm jé. Nén ũ kar to ẽg tỹ jagnẽ
mré vẽmén kỹ to jykrén mũ, hẽtá nĩm ke, gĩr tỹ ne kãmũn ke, kar ser ũn sanh fag tỹ ẽg mré rẽnhrẽj ke
ti, ũ tỹ ẽg mré rãnhrãj sór mũ kar ti. Tag kar ẽg tỹ ser etapa régre mỹ gĩr jãkrunh kỹ ẽg vĩ jagfe ra gég
kãmũ mũ, mỹ ẽg vĩ kajrẽnrẽn jé. Tag kóm ẽg tỹ, etapa tẽgtũnh mỹ, currículo tỹ rẽnhrẽj mũ. Ẽg vĩ jagfe
tag ki ẽg vỹ escola tỹ gĩr kajrẽnrẽn kãgran ke tũ pẽ nĩ, mỹr gĩr tag tỹ vẽnhránrán kinhrẽgrẽg jé ke pi jé,
ti tỹ ẽg vĩ kugmĩ jé ke vẽ, ẽg vĩ tó kinhrẽgrẽg jé. Tag jamãn kỹ, Kanhgág vĩ jagfe pi tỹ gĩr jo ĩn tỹvĩ nĩ,
hãra ẽg ẽmã kãki ẽg tỹ to ẽg jykre pẽ ke tĩ ẽn kar to ke vẽ, gĩr tỹ to kajrẽnrẽn kãn ke ẽn to ke vẽ, nén
kar to ẽg si ag tỹ vẽnh jykre fi ja ẽn to ke vẽ. Kỹ gĩr tóg ser ẽg vĩ pẽ hẽ fĩn nén kar to kajrẽnrẽn mũ. Ẽg
si ag jykre pẽ hẽ jagma mũ kỹ ke vẽ.
Currículo tỹ rẽnhrẽj kóm ẽg tỹ projeto fase ũ to jykrén mũ gé, ẽg tỹ hẽren kỹ gĩr kanhrãnrãn kãmun
jé, hã vỹ método de testagem e avaliação (assessment) ke mũ. Gĩr tag tỹ kanhgág vĩ tỹ ti vĩ régrég vẽ,
hamẽ, mỹr fóg vĩ hã vỹ tỹ ag vĩ ve nỹ, ag ĩn mĩ ag tỹ ag nỹ mré fóg vĩ hẽ tó nỹtĩ ver. Ti tỹ ẽg vĩ kikagtĩg
ra ẽg vĩ jagfe ra kãge mỹr tỹ kumãr hã ẽg vĩ kugmĩg nỹtĩj mũ, kỹ ẽg tỹ tag hã kãmun sór mũ ser.
Kanhgág vĩ jagfe mỹ currículo tóg ẽg cultura kãki fóg ag tỹ to principios e valores tradicionais ke mũ
ẽn rike han kỹ nĩj mũ. Hã vỹ ser tỹ ẽg si ag tỹ ẽg povo mỹ jykre tugvãnh ja hẽ nỹtĩ, ẽg hẽrenkỹ vẽnh
kanhkãn, ẽg rá tỹ kamẽ mré kanhru, ũ mré vẽnh régrég ke ẽn, hamẽ. Ẽg tỹ vẽnh kanhkãn jé sistema
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tag ki gĩr tóg panh tỹ hẽnrike mré mỹnh tỹ hẽnrike nỹtĩ, hamẽ. Ti kanhkã tóg ’e nỹtĩj mũ, hamẽ, régre,
jẽvy, ve, kar ti jóg, ti má, ti jamré ag ke gé ser. Hãra ũn tỹgĩr tag tóg vẽnh kanhkãn tag to ki kagtĩg tĩ
ha, ti tỹ ẽg rá kãjatugtun nỹtĩn kỹ ser, hamẽ. Jagnẽ ki kagtĩgtĩg jãhá tỹ nỹtĩ ser. Kỹ Kanhgág vĩ jagfe
kãki ẽg povo jỹkre vỹ gĩr tỹ nén kajrẽn ke kar ẽn kãkã saj mũ ser, ti tỹ ẽg vĩ kajrẽn hã mré. Gĩr tag
kanhkã kar rẽnhrẽj vẽ ser, mỹ ẽg vĩ tó kar ẽg si ag jykre tag tỹ gĩr krĩ kã fij ke ti. Ge tĩn kỹ, Kanhgág vĩ
jagfe pi gĩr jo ĩn ẽn tỹvĩn ki krỹ kej mũ, ẽg ẽmã kar mĩ tóg jén kej mũ ser, mỹr comunidade kar rẽnhrẽj
vẽ, gĩr kri ẽg vĩ tỹ rũm kej ke ti, fóg vĩ tỹ tã tá fón kỹ.
Currículo tỹ ver, Kanhgág jykre pẽ kanhrẽn ke tag pãtén kỹ, vẽnh vĩ kajrẽnrẽn to base teorica kar
metodologica kri han kỹ nĩ gé. Revitalização linguistica kãki ũ tỹ transmissão intergeracional tỹ rãnhrãj
tĩ ẽn ve kỹ, mỹr gĩr tỹ ẽg vĩ kanhrãnrãn hã vỹ ẽg vĩ rĩn kỹ nĩj mũ. Tag to jykrén kỹ ẽg tỹ Kanhgág vĩ
jagfe kãki método tỹ rẽnhrẽj tĩ hã vỹ tỹ método de imersão total ke mũ ẽn nĩ, abordagem comunicativa
(cf. Richards and Rodgers, 2001) kãki, mỹr ẽg tỹ objetivo to krỹg sór mũ vỹ tỹ gĩr tỹ ẽg vĩ tój ke ẽn nĩ,
kanhgág vĩ tugtó tỹ rỹnh ke jé.
Kanhgág vĩ jagfe currículo han jé, kanhgág to vẽnhrá tojãn, pesquisa bibliografica kar pesquisa
de campo vỹ há tỹvĩ vyr, ẽg tỹ hẽren kỹ gĩr kanhrẽnrẽn ke ẽn ven jé. Gĩr kanhrẽnrẽn tag to ẽn tỹ aula
tỹ jyjyn tũg mũ fóg vĩ ki, mỹr escola rẽnhrẽj rike pi jé, kỹ ẽg tỹ to vivência ke mũ. Mỹr, hamẽ, ẽg cultura
kãki ẽg tỹ nén ũ ’e kãjatugtun ja nĩ ha, kỹ ẽg tỹ pesquisa de campo ki kófa ag kar kófa fag mré vãmén
kỹ ẽg tỹ ẽg cultura to vãme ’e mãg mũ. Tag kãpãn ẽg tỹ ser Kanhgág vĩ jagfe kãki tỹ rãnhrãj mũ, por
exemplo ki vẽnhkagta tỹ gĩr kugpe ti, hamẽ, nãn kãra gég mũ kỹ. Kar ser gĩr jyjyn ti kegé, ẽg vĩ ki. Ẽg
si ag tỹ nén han fã si han mãn ẽg tỹ mũ ser, ẽg pi vé gĩr mỹ ẽn ge ja tỹ tĩg nĩ ke nỹtĩ nĩ, hamẽ. Ẽg kófa,
ẽg kujá tỹ ẽg mré gĩr mỹ ge ke tỹ ser Kanhgág vĩ jagfe kãki fundamental nĩ. Gĩr nỹ mré to vãmén vén
kỹ ẽg tỹ ser gĩr mỹ nén kajrẽn ke ẽn jugfyn mũ. Kanhgág vĩ jagfe kãki ẽg nén han tĩ documenta ke
kãn ẽn tỹ tĩ gé, acervo nĩm ke to jykrén kỹ. Projeto audio-visual arquivo vỹ 10 hora kãfór nĩ ha, kar
kanhgág to vẽnhrá jẽkrunh ja tóg ’e nỹtĩ ha kegé. Ẽg rãnhrãj tóg mág ke rã ha, kỹ ẽg tỹ parceiro
jãgvãnh nỹtĩ gé, ẽg material tag tỹ rãnhrãj jé, kar vin han jé kegé, mỹr tỹ ẽg mỹ ti kórég hamã tĩ, arquivo
digital tag ti.
Revitalização to vẽnhrãnhrãj ũ ki cultura mré vẽnh vĩ tóg tỹ vẽfy fy riken kỹ tugnỹm kỹ nĩgtĩ, gen kỹ
ser cultura kãki ẽg jykre ũ tóg tỹ vãfy kuka rike nỹti, mỹr ti kuka tag hã vỹ vãfy tag tãn kỹ nỹtĩj mũ. Javo
ẽg jykre ũ tóg tỹ ti fyja rike nỹtĩ, hã vỹ ser ti kuka mré jagnẽ krãfĩn paj ke mũ ẽg tỹ fy kỹ. Vãfy vẽnhven
ke hẽ vẽ ser. Māori ag Kohanga Reo kãki vãfy tag kuka hã vỹ tỹ gĩr empoderamento, desenvolvimento
holistico, família e comunidade kar relações de parentesco nỹtĩ. Tag krãfĩn pa kỹ ti fyja vỹ tỹ bemestar, pertencimento, comunicação e exploração nỹtĩ ser.
Gen kỹ ag tỹ ser povo Māori jykre pẽ tỹ gĩr krĩ ki vin kãn tĩ mũ, ag tỹ ag vĩ kajrẽn mũn javo. Gĩr
munmur tẽg ki gunĩm kỹ ag tỹ ti sygsanh há ke kỹ hã tugvãj, Kohanga Reo (aducação infantil) ki kãge
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kỹ tỹ Kura kaupapa (ensino médio) tá krỹgkrỹg mũ, tag tỹ rẽnhrẽj nỹtĩ ki, ag tỹ ag rẽnhrẽj jãgfĩn ke vẽ
ser, ag kãn ke hã ve. Ũ tỹ kãmĩ ensino superior tá krỹgkrỹg mũ gé, ag universidade pẽ kãmĩ. Ag
Kohanga Reo currículo kãki vãfy kãgrá tóg ag jykre tag ven há han mũ, ag tỹ ag vĩ ki to The whāriki ke
mũ ti.

Kãgrá 1. The whāriki - Educação Māori kãki ag povo jykre tỹ hẽren kỹ vin kỹ nỹtĩ hã vẽ ti kuka
kar ti fyja ti (The whāriki, 2017).

Vẽnhrẽnhrẽj tag nón tugnỹm kỹ ẽg tỹ ser, Kanhgág vĩ jagfe currículo to jykrén mũ, ẽg tỹ trabalho
de campo ki kófa mré vãminmén tag kar, ẽg vĩ kar ẽg si ag jykre pẽ to. Currículo han vỹ krỹgja tũ nĩ,
mỹr ẽg si ag jykre, ag kajró vỹ ver tó kãn kỹ nỹ tu nĩ, hamẽ. Ũ tỹ gĩr vỹ ũri nén ũ ’e tỹvĩ krenkren ja nĩgtĩ.
Hãkỹ ẽg tỹ ẽg gĩr mré rẽnhrẽj tag to vivência ke mũ, mỹr ẽg vỹ gĩr mré kurẽ kar mĩ ẽg povo jykre to
kajrẽn nỹtĩ gé ver, hamẽ.
Gĩr kajrãnrãn vỹ jér tỹvĩ nỹ, kỹ ẽg tỹ Kanhgág vĩ jagfe kãki gĩr kãsir kajrãnrãn to, primeira infância
ke mũ ẽn mré hẽrenkỹ ag kurẽ kutẽn ke ẽn to jykrén mũ gé, linguistica, educação kar antropologia to
pesquisa han fã ag mré, kar fag kegé. Ũri ẽg ga kãmĩ educação infantil tỹ rãnhrãj nỹtĩ vỹ fóg ag jykre
hã jẽmẽ kỹ tỹ gĩr kajrãnrãn nỹtĩ. Ocidente tá fóg ag jykre vẽ, rẽ pur ja kãtá kãmũ ag. Tag ag mỹ, kurã
kutãn há han vỹ tỹ nén ũ han nĩ, rẽnhrẽj to ke vẽ, hã to ag tỹ tempo mré produtividade ke mũ. Kỹ ser
fóg ag educação infantil ki gĩr kajrẽnrẽn fã tỹ tag hẽ to jykre nỹtĩ gé. Ag tỹ kurẽ pir ki, aula pir ki gĩr mỹ
nén ũ tỹ hẽre kajrẽn ke ẽn to ag tỹ kanẽ jur nỹtĩ, gĩr mỹ há jé kar gĩr mỹ sér jé ke pi jé. Kỹ kanhgág
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ẽmã kãmĩ educação infantil vỹ tag hã han sór tĩ gé ver. Kejẽn gĩr professor tỹ ver tỹ fóg jãj mũ gé, fóg
vĩ mré fóg jykre hã tỹ kanhgág kãsir ki pãgfa jé, ẽg vĩ tỹ vãfor mũn javo. Tag tugnĩn, Kanhgág vĩ jagfe
jykre tỹ comunidade krĩ kãfi vỹ ver han jagy nỹ, han há tũ, vẽnhkajrãn to fóg ag jykre hã tỹ ag kri kã nỹ
tugnĩn.
Carvalho (2015, p. 01) ki tỹ educação infantil to tag tó mũ “nas escolas, geralmente, o tempo é
entendido pelos professores como algo a ser gasto, investido e controlado”. Kỹ ũri fóg ag tỹ ag jykre
tag fi mãn sór nỹtĩ gé, mỹr ag tỹ vãhã vég nỹtĩ ha, ti tỹ ag krẽ mỹ há tũ ti. Sociedade mỹ tỹ ũri gĩr tỹ
vẽnh jykre kar to vẽnhkajrẽn há tĩ, ti tỹ vé krĩ há, vé kajró nĩ jé ke pi jé, produtividade tỹvĩn pi jé gé,
formação integral ke mũ ẽn to ke vẽ. Carvalho mỹ gĩr vỹ Tempo to, kurẽ tag to kinhra pẽ nỹtĩ, kar ser
vivência temporal tag kãki ag mỹ tỹ nén há nĩ ti, gĩr tỹ hẽren kurẽ tag kutãn há han ti. Autor tag tỹ
tugnỹm ki gĩr mỹ kurã kutãn há han vỹ tỹ ag tỹ atividade tỹ ag mỹ sér han ẽn nĩ, ag tỹ nén tỹ ag mỹ
sentido han ẽn, gĩr tỹ prỹg tỹ ne jẽ ẽn tugnỹm kỹ. Professor tỹ, ken kỹ, gĩr mỹ atividade tỹ jagnẽ kri
pãnfĩn ẽn, relógio ki tempo kãmun kỹ gĩr mỹ kur han to fũrũn ke ẽn pi gĩr kajrẽn processo ki ne há ven
mũ.
Isỹ autor tag estudo tugnỹm mỹr tỹ, inh mỹ, kanhgág ag jykre rã hã nỹ ve nĩ, ti tỹ educação infantil
tỹ rãnhrãj kãki Tempo tỹ vãmén ti. Antropólogo Rodrigo Venzon jykre ki (isỹ ti mré prỹg tỹ 2019 kã to
vẽmén mũ kã) kanhgág ag tỹ gĩr kajrẽn processo kãmun tĩ, avaliação qualitativa ke mũ ẽn tỹ. Avaliação
quantitativa kãkatu kỹ ke vẽ. Ag tỹ, hẽnrikemũn, gĩr kajrẽn nĩkrén sór mũ ra ag tỹ ver jérĩnmỹ escala
zelo kãpãn tugnỹm mũ, kỹ gĩr tỹ kajrẽn pipir han ja tỹ ver tỹ nén ũ mág nĩ ser, ti kajrẽn processo kãki,
gĩr tỹ to mỹhán kỹ to vãsãn ẽn vẽ, ti tỹ nén pir kajrẽn jérĩn mỹ.
Kanhgág jykre ki, gĩr kajrẽn ke tỹ tá jun mũ ti kurẽ tỹ tá krỹg kỹ, ti mog mré ke vẽ. Kỹ tóg gen kỹ ũn
sanh ag mré ag rẽnhrẽj han kãmãg ke tĩj mũ, vẽsóki. Kejẽn tóg ser han há jẽj mũ. Kumãr hã ti nỹ tỹ ti
kajrãn to ti gỹg mũj mũ, ti ron kar ti to vãnhprãg tũ nĩ jé. Kanhgág vĩ jagfe currículo kãki ẽg tỹ ser vẽnh
jykre tag tỹ rẽnhrẽj nỹtĩ. Imersão linguistica to metodologia to vẽnhrá jagtã tá ẽg tỹ, Brasil ki gĩr tỹ
kanhgág to etnografia to vẽnhkajrẽn mũ gé (cf. Aracy Lopes da Silva). Ẽg kófa mré vãminmén kỹ ẽg
tỹ ẽg pedagogia, hẽren kỹ gĩr kirĩr mré gĩr kajrẽn tỹ rẽnhrẽj tag to kikarãn mág sór mũ, mỹr gĩr tỹ ti nỹ
kãkã nĩ ki ti nỹ tỹ ser vẽnhkygtãg mũ, hamẽ, ti tỹ kãtĩg há han jé ke kỹ. Ti mur kar tỹ ser hãrike nĩ gé,
vẽnhkype jé tóg mũ vẽnhkagta tỹ. Hã ki tỹ ser sanh há jãj mũ, kyrũ kar tytãg ser.
Kỹ ẽg rãnhrãj tỹ mág tỹvĩ vyr ver, Kanhgág vĩ jagfe nĩm pẽ han tũ ki. Vẽnh jykre tag tỹ rãnhrãj kãn
kỹ ẽg tỹ ẽg mré Kanhgág vĩ jagfe ki rãnhrãj ke kar mré oficina han mũ, projeto tag jykre to, gĩr nỹ mré
pã’i ag, kar ser kófa fag kegé, ẽg tỹ to guia ke mũ fag mré. Autor tỹ Lois M. Meyer & Fernando
Soberanes Bojórquez (2009) ag tỹ vẽnhvĩ jagfe to vẽnhrá hár to ẽg tỹ rãnhrãj mũ, oficina tag ki. Kãpãn
ẽg tỹ guia mrãnhmrãj han mũ vẽnhvĩ jagfe to. Hã ve jé ã mũ, vẽnhrá tag tĩg ki. Pergunta tỹ hãnrike
kafãnfãn ẽg tóg mũ, vẽnhvĩ jagfe to. Hã ve jé ã tỹ mỹ ha.
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Ne nẽ Kanhgág vĩ jagfe ti? Ẽg tỹ jagnẽ mré vãsãnsãn vã, ẽg vĩ mré ẽg si ag jykre pẽ vãfor kamãg
jé, comunidade mĩ ẽg vĩ tỹ krój rã ẽn mĩ. Comunidade tag mĩ tỹ ve há tĩ ẽg vĩ krój ti, mỹr vẽnh nỹ tỹ ti
krã mỹ ẽg vĩ tó vãnh nỹtĩ ha, gĩr tỹ fóg vĩ tỹvĩn tugtó mũ ha. Kỹ Kanhgág vĩ jagfe vỹ tỹ ẽg tỹ jagnẽ mré
vãnh jykre fi nĩ, ẽg tỹ ẽg vĩ vãfor kamãg jé. Kar ẽg tỹ ser jagnẽ mré to vãsãnsãn mũ. Vẽnhvĩ jagfe ki ã
tỹ gĩr tỹ 5 jẽkrunh kỹ tatĩn tỹ ser há nĩ. Gĩr tỹ 30 tá krỹg sór kỹ tỹ há nĩ gé. Guia kófa fag tỹ gĩr tẽgtũ,
ketũnĩkỹ ũn tỹ 5 tỹrĩr ke nỹtĩ jagnẽ kóm. Gĩr tỹ ẽg vĩ kikagtĩg ẽn tỹ to kãmũj mũ, ti nỹ tỹ ser mré ẽg vĩ tó
vãnh ẽn. Gĩr tỹ ẽg vĩ tó há tỹ hẽnrike tatĩn jé ã tóg mũ gé, ti tỹ gĩr ũ mré kanhignhir jé. Hã to ẽg tỹ guia
kãsir ke mũ, mỹr gĩr tag hã vỹ ũ tỹ ẽg vĩ tó vãnh jo nỹtĩj mũ, ẽg vĩ ki vãmén kỹ. Gen kỹ Kanhgág vĩ jagfe
vỹ tỹ comunidade kãki ẽg vĩ to politica interna jagtã nỹ.
Kanhgág vĩ jagfe ki gĩr ti prỹg tỹ ne nỹtĩj mũ? Kanhgág vĩ jagfe to kãmũj ke vỹ tỹ gĩr tỹ prỹg tỹ 7 tá
krỹkrỹg ja tũ kar ẽn nỹtĩ. Ti munmur mũn ki tỹ ser ti kãmũn jé há nỹtĩ. Gĩr vĩgvĩ tũ ki ti kãmũ tỹ há tỹvĩ nĩ,
ẽg vĩ kajrãn há han jé. Gĩr tỹ Kanhgág vĩ jagfe ki ge kỹ matricula hynhan jé ã tỹ mũ, kar ser to papé kar
ti kegé, comunidade tỹ ã mré to vãmén kỹ hej ke ja tỹ ã tỹ vẽnhmãn ata ki vin mũ. Gĩr cadastro jé papé
kar hynhar jé ã tỹ mũ.
Ẽmã ti hẽrenkỹ vẽnh rãnhrãj tag to vãsãn mũ ã mré? Ẽmã extensão kar vỹ tỹ ẽg vĩ jagfe nĩj mũ gĩr
mỹ, ti tỹ nén mẽ kar vỹ tỹ ẽg vĩ nĩj ke nĩ ẽg ẽmã kãki. Comunidade kãki ẽg vĩ tó há kar ẽn vỹ gĩr mré
ẽg vĩ tỹvĩn tój mũ, hã jé ẽg tỹ kumãr hã ẽg vĩ to jykre tag tỹ comunidade tỹ nĩ kãn ke nỹtĩ. Ti nỹ tỹ ẽg vĩ
tó vãnh ẽn kajrãnrãn jé ẽg tóg grupo de apoio vin mũ gé, ti tỹ ĩn mĩ ti krã kajrẽn to kinhra nỹtĩn jé. Ẽmã
mĩ ẽg vĩ kinhra kar ẽn jãfĩn jé ã tỹ mũ gé, mỹ to kãmén jé gĩr mỹ ẽg vĩ tój ke ti. Espaço público kar
comunitário mĩ Kanhgág vĩ jagfe jykre tỹ jén ke tỹ tũ nỹj mũ gé ver. Hãren kỹ tag han ke to ẽg jykrén
ke nỹtĩ, ẽmã kãmĩ ẽg vĩ tó tỹ kri rũ tĩ jé.
Kanhgág vĩ jagfe ambiente ti hẽre nĩj mũ? Tỹ escola ve jãj ke tũ tóg nĩ Kanhgág vĩ jagfe ti. Gĩr tỹ
ẽmã mĩ ĩn vigvej fã hã rike kren kỹ tỹ jãj mũ, ĩn kãmĩ nén ũ ti, gĩr tỹ ti ĩn pẽ ki nỹtĩ mẽ tĩn jé, kỹ tóg mỹ há
tĩj mũ. Guia fag mré gĩr tỹ ti ĩn pẽ ki nỹtĩ ve nĩj mũ ser. Gĩr mré atividade jãgja han jé ĩn tỹ kafãnyn tỹ
hãnrike jãj mũ gé. Ren mĩ prur tỹ mág nĩj mũ hãmĩ ga kar meio ambriente to gĩr kajrãnrãn jé.
Kanhgág vĩ jagfe ti kurẽ kar horário tỹ ne nĩj mũ? Nova Zelândia tá Māori ag vĩ jagfe tỹ 9 hora ki gĩr
kãgem kar rãkãnh kỹ 15 hora ki tugvãnh tĩ, semana ki kurã kar ki. Ẽg ẽmã ki ẽg tỹ Kanhgág vĩ jagfe tỹ
vẽhẽ rẽnhrẽj nỹtĩ tag ki ẽg tóg ver semana kãki kurã pir tỹvĩn ki gĩr tỹtĩn tĩ, quinta-feira kar ki. Mẽnhnia
kar 13 hora ki kãgem kỹ ẽg tỹ rãkãnh kỹ 18 hora ki tugvãnh tĩ. Prỹg tỹ 2018 tũg rã ra ẽg tỹ ẽg aulavivência ve han, kysẽ mág tỹ dezembro kãki. Ẽg projeto kãki ẽg estrutura tỹ mág ke kỹ kar ẽg mré
rãnhrãj ke tỹ ’e ke kỹ ẽg tỹ, semana kãki kurã tỹ hẽnrike ki gĩr tatĩn mũ gé Kanhgág vĩ jagfe ra.
Guia kófa fag mré guia kãsir ti tỹ ũ nỹtĩ? Gĩr vóvó fag vẽ, kófa tag fag. Fag pi tỹ professora nỹtĩ jé
ke nỹtĩ, fag tỹ ẽg vĩ tó há ẽn tỹ ser há nĩ. Kanhgág vĩ jagfe ki kófa fag tóg tỹ gĩr vóvó kar ke nỹtĩ. Gen kỹ
ũ pi ti rãnhrãj kaja fig tĩ, mỹr recurso tỹ ver ẽg mỹ hẽn tá kãtĩg vãnh nĩ, kar ser ti krã mỹ há jé ke vẽ gé,
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vẽnhrãnhrãj tag ti. Véké tỹ rãnhrãj kãn nỹtĩ ver. Guia tag vỹ tỹ ũn tẽtá kar ke nỹtĩ, ũn gré ũ tỹ kejẽn jun
ké ke tĩ ge hãra. Guia kãsir vỹ javo tỹ gĩr nỹtĩ, ũ tỹ ẽg vĩ tó vãnh prỹg rike nỹtĩ jé tỹ mũ, ti tỹ jagnẽ mré
ke há nỹtĩn jé, mỹr gĩr tỹ ẽg vĩ tó vãnh jo kanhignhir ke vẽ vé, ẽg vĩ tó mũ ki. Kófa fag mré ser guia kãsir
tỹ ẽg vĩ tó vãnh jo nỹtĩj mũ, mỹ ẽg vĩ tỹvĩn tó jé ke vẽ.
Kanhgág vĩ jagfe kãkĩ ti vẽnhvĩ tỹ ne tój mũ? Kanhgág vĩ jagfe vỹ tỹ programa de imersão total nĩ
kanhgág vĩ pẽ ki. Gen kỹ ẽg vĩ jagfe kãki ti kar tỹ kanhgág vĩ tỹvĩn tój mũ. Fóg vĩ tój ke tũ pẽ ti nỹtĩ ẽg
vĩ jagfe kãki. Guia fag mré ẽg vĩ jagfe kãki nỹtĩ kar vỹ regra tag mĩ hã han ke nỹtĩ, fóg vĩ tój ke tũ ti.
Vẽnhrá tỹ ẽg vĩ jagfe kãki nỹtĩn kỹ tỹ ẽg vĩ hã ki ránrán kỹ nỹtĩj mũ gé, paisagem linguistica tóg kanhgág
vĩ hã vinven mũ. Gĩr tỹ hẽnrikemũn ẽn vĩ ki nén ũ kinhrẽg tũ nĩn kỹ guia fag tỹ kãmén mãn kej mũ, ẽg
vĩ hã ki ver, fóg vĩ mỹ tradução han ke tũ fag nĩ.
Atividade tỹ ne nẽ Kanhgág vĩ jagfe propósito jé nỹtĩ? Kanhgág vĩ jagfe pi tỹ escola nĩ, kar ẽg pi tỹ
sala de aula ve han sór nỹtĩ gé. Gen kỹ, ẽg nén han ke tũ vỹ tỹ Kanhgág vĩ jagfe kãki educação infantil
tỹ nén han fã kãgran nĩ. Kãnhgág vĩ jagfe pi tỹ ambiente formal kar escolarizado nĩj ke nĩ, gĩr tỹ ti krĩ
tỹvĩn tỹ rẽnhrẽj nĩj ke jé ke tũm. Tag han mã kã guia fag tỹ gĩr mré, comunidade kãki gĩr nỹ tỹ nén han
fã pã han mũj mũ, ẽg vĩ tỹ mỹ tó mũ ki, kar ser ẽg si ag jykre há ti. Gĩr jagãgtãn mũ ki fag tỹ ẽg vĩ tỹ ti
krĩ kã fig mũj mũ. Ẽmã kãmĩ nén ũ han fã ãn kã’ũ han ke mũ jé fag tỹ mũ, guia kófa fag gĩr mré.
Kanhgág vĩ ki ẽg jé, ẽg tỹnh, kar ser ẽg rá, ẽg jagnã kanhkãn tag kajrẽn jé fag tóg mũ gĩr mỹ.
Kanhgág vĩ jagfe coordenação tỹ guia fag mré to vãmén vén mũ gĩr mré atividade tỹ ne han ke ti.
Gĩr tỹ atividade han jé fag tỹ to gỹj mũ, mũnỹ ẽn han jé, ke kỹ. Atividade jẽgja to jykrén jé ẽg mũ, gĩr
tỹ vãnhprãgprãg tũ nĩ jé. Kejẽn kófa fag tỹ vẽnhkagta tỹ gĩr kygpej ken kỹ ẽg tỹ ser nẽn fyr ra tatĩ mũ
tĩ. Mré vãjãn han kỹ ẽg tỹ koj mũ gé. Mré ẽg vĩ tỹvĩn tó mũ ki ẽg tỹ atividade hynhan kãn mũ. Kejẽn gĩr
tỹ vé kanhignhir mũ gé, javo ũ tỹ nũr sór tĩ. Kỹ tỹ ũn sanh tỹ ẽg vĩ ki vẽmén mũn javo atividade livre
han mũ, ẽg vĩ mẽg mũ ki.
Kanhgág vĩ jagfe kãki gĩr mré vãmén jé ti estrategia tỹ ne tĩ? Ẽg vĩ tỹvĩn tój ke vẽ, hamẽ, fóg vĩ tój
ke tũ tỹvĩ ã nĩ. Gĩr tỹ ẽg vĩ kinhrẽg han jé ã tỹ mũ, gesto kar mỹ nén ũ pir tó tỹ hẽnrike han kỹ. Atividade
tỹ ẽg vĩ ki “pãgjum” nĩ, ã tỹ gĩr mré nén ũ han mũn javo ẽg vĩ tỹvĩn ki gĩr mỹ ge vẽ kem nĩ. Gĩr tỹ nén ũ
tỹ kanhinhir mũ jyjy tugtó tỹ hẽnrike han jé ã tỹ mũ, ã tỹ gĩr mré to vãmén hã tỹ. Gĩr tỹ ẽg vĩ tó jé ã tỹ
mré to mỹ hán mũ, to furũn mã kã, gĩr tỹ nén tỹ kanhri nỹtĩ ẽn mãn kỹ mỹ “kỹ ne nẽ tag ti” kem nĩ, kỹ
tỹ ã mỹ tó kãmãg kej mũ. Gĩr tỹ ẽg vĩ tó jé ke vẽ, hamẽ, vẽnhrán kar tojãn jé ke pijé. Vẽnhvĩ tẽg kajrẽn
jé gĩr tỹ vẽnhvĩ tag mẽ kar tó tĩj ke nĩ, contexto kar ki. Gĩr tẽgtũ, ketũnĩkỹ ũ tỹ pẽnkar, cinco, vẽnhmãn
kỹ mré vãmén nĩ, ag atividade to. Ki nén ũ jẽmẽgmẽm nĩ, hãra ã tỹ kafãn mũ gé vãsóki, mỹr gĩr pi kején
kinhrẽg mũ, kỹ pi ã kafãn mũ ser. Ki ẽkrén nĩ, ag tỹ vẽhẽ ẽg vĩ kikajrẽnrẽn vẽ. Ag tỹ vẽnhmỹn kỹ tó ẽn
tỹ tãtá fón kỹ ag mré ag nén ki hã tó ẽn to mỹsér nĩ, ag tỹ ẽg vĩ tó sór kỹ to vãsãn ẽn ve kỹ to mỹ hán
nĩ.
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Kanhgág vĩ jagfe tỹ rãnhrãj jé orientação básica hã vẽ ser. Ẽg tỹ item to vẽmén mũ tag kar tóg tỹ
gĩr mré rẽnhrẽj ke nỹtĩ Kanhgág vĩ jagfe cotidiano kãki. Orientação tag mĩ hã han ke fag nỹtĩ, guia fag,
gĩr tỹ ẽg vĩ tó kinhrẽg jé. Kanhgág vĩ revitalização tỹ rãnhrãj tỹ tĩg há han jé ẽg tỹ nén kinhra nỹtĩj ke
mũ vỹ tỹ ẽg vĩ vỹ ẽg povo fe kã nỹj ke nĩ. To rãnhrãj ve kã tỹ pipir tĩj mũ ũ tỹ ẽg vĩ vãfor ke to kanẽ jur
nỹtĩ ti. Ũn sanh ẽn kãmĩ ẽg tỹ vigvé, kófa fag kar kófa ag, ũ tỹ ẽg vĩ jy nỹtĩ ti, ti vãfor kamãg kỹ. Povo
Māori ag kãmĩ tỹ ge ja tĩ gé, ti tỹ ẽg mỹ kãmén ja vẽ, professor Toni Waho ti, ũ tỹ ag vĩ jagfe tỹ rãnhrãj
vén ja ũ (Maia et al., 2018). Povo kar kãmĩ ũ tỹ nỹtĩ, ẽg povo vãfor kamãg tĩ ag, ẽg vĩ vãgfor kamãg tĩ
ag vã, ke tóg. Ẽg vĩ tãn rike tỹ nỹtĩ, ẽg vĩ mré ẽg si ag jykre pẽ vỹ ag fe kãhá tá sa, ke tóg tĩ ẽg mỹ. Kỹ
ã tỹ ã vĩ to rãnhrãj mág han sór kỹ ẽg vĩ tãn tag ag jãvãnh nĩ, Márcia, ke tóg inh mỹ. Pipir tỹ tĩ hãra tỹ
ver ke tĩ. Ã tỹ ã vĩ tãn jé rẽnhrẽj kỹ ũ tóg kejẽn jẽgnẽkỹ ã mré to vãsãn kej mũ. Ag hã vẽ ser, fag kegé,
ẽg vĩ tãn rike tóg nỹtĩ, ke tóg mũ, tag tá ga kuvar tá povo Māori ag kãmĩ ũ tỹ ag vĩ to vãsãn tĩ ũ.
Kỹ ẽg tỹ tag mĩ ẽg povo vĩ to vãsãnsãn mũ gé, kejẽn tỹ ẽg pir tỹvĩ tĩj mũ, hãra ũ tỹ jẽgnẽ kỹ ẽg mré
han ke kỹ jãj mũ. To krónh kej ke tũ ẽg nĩ hãra, mỹr. Ũ mỹ tó kem nĩ. Kỹ ẽg nĩ ge ja tũnĩ, kem nĩ. Ẽg
krẽ tỹ ẽg vĩ mré ẽg jykre si kãjatun kamãg nĩ. Ũri tỹ Māori ag mỹ katy tĩ mã tĩ, ag vĩ tỹ televisão mré
radio ki rã kỹ Nova Zelandia kar mĩ mẽ há tĩn kỹ. Hãra povo tag tỹ vãsãn kãn tỹvĩn mũ ra ag vĩ tỹ ver
administração pública kã ki tũ nĩ ver. Kanhgág ẽn ag tỹ país ẽn tá ag vĩ ki ag krẽ registro han sór kỹ,
ketũnĩkỹ ag vĩ ki carteira de motorista kunũnh sór kỹ ag pi han mũ ver. Javo ẽg tỹ povo Basco ag to
comparação han kỹ, história kãki povo tag tỹ ag vĩ mré kuvar há to junjun ja nĩ, ag vĩ tỹ vãfor kren kar.
Transmissão intergeracional tỹ rãnhrãj mũn javo ag tỹ, ihã administração pública ki ag vĩ rãg mũ. Povo
tag kãmĩ ũ tỹ ag vĩ mré ag jykre pẽ jé krĩ kórég tỹ ver ’e tĩ ihã. Ag vĩ tãn ag, ag vĩ guardião ag. Kỹ povo
tỹ jagnẽ mré to vãsãnsãn kãn kỹ tỹ nén ũ há vej ke mũ.
Povo kar cultura, povo kar jykre vỹ povo tag ag vĩ kãkã sa, kar ẽg tỹ ẽg vĩ hã tỹ ẽg jykre tag tỹ
vãmén mũ gé. Kỹ ẽg vĩ tỹ vãfor kỹ ẽg povo jykre pẽ, eg povo kajró tóg mré vãfor mũ. Povo tag modo
de vida, nén ũ kar to ẽg jykre, ẽg tỹ tỹ ũ nỹtĩ ẽn mundo tag ki, ẽg vĩ kãkã tỹ sa kar nĩ (cf. Fishman,
1994). Hãkỹ ser, ẽg tỹ ẽg vĩ to transmissão intergeracional kujej tỹ jagnẽ to se mãn kỹ gĩr mỹ ẽg vĩ jun
vỹ tỹ ẽg tỹ gĩr mỹ ẽg povo kajró kar tag jun rike nĩ. Ẽg jykre pẽ tỹ gĩr fe tá krỹg hẽ vẽ ser.
Ẽg tỹ tỹ Kanhgág tỹ gĩr mỹ ẽg vĩ fĩn ẽg jykre pẽ jun kỹ hã, kamẽ mré kanhru ag kãme tỹ ag fe kirãj
mũ. Ẽg tỹ vẽnhkanhkãn, ẽg tỹ ẽg ga si jé krĩ kórég tag ti, ẽg tỹ ẽg nũgnin nĩm ja pénĩn mũ nĩ ke mũ tag
tĩ, ẽg tỹ ẽg vĩ kãjatũn kỹ pi ser ẽg mỹ ne tĩj mũ. Fagnĩnh mỹ ẽg jykre tỹ tĩj mũ. Fóg ag jykre hã to émã
nỹtĩ jé tỹ mũ ũn mugmog tẽg ti.
3. JYKRE RÉN
Ẽg povo vỹ ũri, mundo globalizado tag kãki nén ũ ’e kato vỹsãnsãn mũ nĩ ha. Ũntỹgĩr tóg vẽnh
jykre tỹ’ũ tỹ ti krĩ ki vin mũ nĩ. Tag jamãn kỹ, Kanhgág vĩ jagfe tóg transmissão intergeracional tỹ gĩr
mỹ ẽg vĩ mré ẽg jykre pẽ jun mãn ke mũ. Projeto tag vỹ tỹ ẽg tỹ ẽg kófa to gĩr kãmũn nĩ, gĩr tỹ ẽg vĩ mẽ
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jé, kófa vĩ jẽmẽ kỹ ẽg vĩ kinhrãg jé. Mỹr gĩr kar direito vẽ, ti povo vĩ kinhrẽg ti. Kỹ Kanhgág vĩ jagfe tóg
gĩr mỹ ti direito tag jun ke mũ. Povo Kaingang mré povo Māori ag tỹ prỹg tỹ 2016 kã ag vĩ to rẽnhrẽj to
jagnẽmré vẽmén kãmũ tag vỹ escola to nén ũ ’e tỹ ẽg mỹ ki vẽnhra han mũ ser. Brasil ki educação
escolar indígena vỹ tĩg há han tĩ tũ ja nĩgtĩ, povos indigenas ag vĩ tỹ rẽnhrẽj to. Povos indigenas ag
kãmĩ educação infantil tóg to vãmén mãn há nỹ, gĩr mỹ tỹ ti povo vĩ jagfe hynhan kãn jé, método de
imersão tỹ gĩr mré rãnhrãj kỹ vẽnhvĩ vãgfor jãhá tag tỹ krenkren jé.
Nén ũ tẽg, modernidade tỹ ẽg ki kãrã mág tỹvĩn ja nĩgtĩ ha. Kỹ kanhgág tỹ povo kar tỹ jagnẽmré
ag vĩ tỹ pir ke kỹ vãsãnsãn mũ ser. Nén to kanẽ junjur vén mũ hã vỹ tỹ ga nỹ, hãra ser vãhã ga kar mĩ
kanhgág nỹtĩ kar mĩ ag tỹ ag vĩ to kanẽ jur nỹtĩ ha kegé. Kỹ povo tag ag jagtã tá empreendimento
científico tóg kã nỹ ha kegé, jagnẽ mré ser vẽnhvĩ tag, diversidade cultural kar linguistica vãgfor kamãg
jé. Povos indígenas ag luta tóg continente fĩnrãgrãm nỹ ha, ag tỹ jagnẽ mré ag jykre tỹ pir ke kỹ
vãsãnsãn jé, ag ga, ag vĩ kar ag jykre pẽ jagfy.
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